















(both   scientific  and  cultural)  corrupt  and  desecrate   the  environment.  Moreover,   it 













the  natural  world.   In  other  words,  Desai's   external   landscapes  portray   as  well   as 
influence the interior states of mind. The beauty and tranquility which the natural 
space emanates mold and reorient human thoughts and attitude towards it.   Nature 





spaces   at   the   interface   between   human   and   nature   in  Anita  Desai’s  Fire   on   the 











world is  preferably a natural place because its  remoteness peaceful  ambiance may 
nurture   a   tormented   mind.   In   this   way,   such   relation   is   purpose­oriented   and 
conditioned by the desire for fulfillment, represented by Nanda Kaul. Secondly, there 
is  unconditional   love   for  nature   to  enjoy and analyze  deeper  meaning  and values 
which exists in the form of beauty, tranquility, joy etc. This relation perhaps triggers 
off emotional, aesthetic moreover philosophical communication between human and 
nature   in   the  novel.  The   second part  of   the  novel  presents   the  picture  of  human 
-
 conquering   and   exploitation   of   nature   for   material   development   and   cultural 
enrichment, which has been rationalized by the scientific prudence. Such act destroys 















view of  Lawrence  Buell   “the  non­human  environment   is  present  not  merely  as  a 
framing   device   but   as   a   presence   that   begins   to   suggest   that   human   history   is 
implicated in natural history.” (Buell 1995, 7). In this respect it seems apt to interpret 
Fire on the Mountain as it presents a story in which the lady protagonist Nanda Kaul 
and  her  great  grandchild  Raka  try   to   redefine   their  positions   in   the   landscape  of 
















to   the   Vedic   literature   in   order   to   examine   the   dimensions   in   such   relation. 























































  At one level while  the barren rocks of  the mountain garden serves as  the 
metaphorical extension of Nanda Kaul’s inner self, at the other it brings peace and 
fulfillment   in   her.   The   fresh   flowers   in   the   garden   of   Carignano   bring   joy   and 
freshness in her as she walks across it.  Here, Nanda Kaul’s leaving of the social life 
may   not   be   regarded   as   a  mere   escape   rather   it   is   the   transcendence   to   realize 
contentment in  the lap of nature.  But  the natural environ may not render absolute 
fulfillment   in   its   real   sense   to  her   as  her   consciousness   is   replete  with   the   stark 
realities of her past, and she is unable to engage herself completely in the calmness of 

























envy   to   the  outside  world   (Uniyal  192),   “always   in   silk,   at   the  head  of   the   long 
rosewood   table   in   the   dining   room,   entertaining   his   guests”   does   never   remain 
satisfied in her role. In contrast to it in Kasauli, the visible is the real, the beauty is the 















Carignano.  As   a   recluse   “by   nature,   by   instinct”   as   “is   born   to   it   simply”,   the 
tranquility and solitude of the mountain act as the inspiring forces for her. “The safe 











the  presence  of  nature  and examine   its  mystery  “amongst   the   rocks  and pines  of 
Kasauli”   (52)   “Kasauli   supports   her   desire   to   be   undisturbed,   unquestioned, 




























infrastructure   brings   about   transformation   in   the   nature's   phenomena.   Such 
'transformation' in ecological view, is synonymous with conquer, desecration, plunder 
etc. of natural environment. As a fact human being has been “the very instrument” of 





of  unpleasant   family life  but  also presents   the picture of gradual  distortion of  the 
natural world represented by Kasauli. Dust and squalor that swallow up the places in 
the mountain, the nude rocks, pebbles along with the occasional patches of tall pine 
trees   that  gives  a  deserted  view suggests   the  deterioration  of   the  natural   land  of 
Kasauli.   The   remoteness   has   been   ‘dedistanced’   by   scientific   intervention   and 
-
 tranquility  of   the  place   is   replaced  by  the  clamour  of   the  people   from  the  plain. 
Sometime in the past the place was perhaps so beautiful that for Nanda Kaul it was 
like “heaven” and now perhaps, she ruminates over the glorifying picture of the place 





saddens   her.   As   a   part   of   bizarre   cult,   modern   tourism   promotes   the   idea   of 
customization of   the natural spaces. While walking down the ravine Raka finds: 






succulent   blades   and   there   they   remained­   names   and   dates,   incongruous   and 
obtrusive as the barbed wire” (63). And Nanda Kaul laments for the ruining of ‘this 
quiet place’ by “too many tourists, too many army” (63). The empty, grey mountain 

































threat   to   future  generation.   If,   in   the  American  ecologist­scientist  Aldo Leopold’s 
ethical concept of land as a “community, is the basic concept of ecology”, and an 
object  to be “loved and respected”  ii  and if misuse of land is an ‘ethico­economic 
problem’   such   practice   may   be   regarded   as   the   violation   of   ethical   principles 
-




























 Fire on the Mountain  presents  the significance more of  the natural  land of 




the  characters.   In   this  novel  Desai  has  projected  her  vision  of   life  and  the  world 
through the interaction between the protagonist and nature. Such as the importance of 
nature depicted in the novel, makes it a text suitable for ecocritical study, moreover 
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